slapeloos

het zwaailicht van de ambulance

doorzoekt de stille kamer

rode gordijnen roder, de kinderboekenkast heel kort

springlevend

dankbaar vinden mijn ogen weer

de uil in het plafond

samen zijn wij nachtdieren

de slaap van zusje is niet genoeg geschrokken

om op de vlucht te slaan. ik denk dat zij de uil niet kent

maar hij waakt ook over haar

net als ik weet hij

hoe lang de nacht nog duurt

ik begin

noodgevallen te tellen